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The female nude, icon of idealized feminine sexuality, most clearly transforms the                       
base nature of woman’s nakedness into culture, into ‘art’, all abhorrent reminders of                         























































































































































































































































































































































































terms of a sexual object is related to women devaluing and investing less in social                             
action…this pattern seems to emerge because the more women self­objectify, the less                       
likely they are to report perceiving anything wrong with the gender status quo, so what                             
is there to change?”​20 
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The goal of self­objectification corresponds to the age of women when they begin to 
self­objectify. It is this time period between puberty and full maturity (10­18) that is thus 
considered to represent the height of female beauty and is therefore the fixed point from 
which all women will be compared and to which all will aspire. De Beauvoir once more offers 
a glimpse at the method used as well as the ideal appearance of the self­objectified woman, 
“She [the girl] is encouraged to treat her whole person as a doll, an inert object… a passive 
given object.” ​21 ​The girl learns to live her life as the object of another's gaze. 
The doll as the ultimate metaphor for the idealized, and therefore objectified, female 
body is pervasive in this document and in my own art practice. It is both the object through 
which we learn to objectify and the thing that we later aspire toward. While we have explored 
the role of dolls as means through which society instructs, let us analyze the doll as an object 
unto itself. 
Unlike many Eastern philosophies, especially in Japan, where beauty is appreciated 
for its transient qualities, in the West, beauty is characterized by its stasis. Something is 
considered beautiful only if it can remain unchanged and unspoiled. This dislike for change 
and transformation is mirrored in our attitudes toward the abject as well. For something to 
change and age is a reminder that it will one day cease to exist through death. The doll, 
therefore, as metaphor for enduring youthful feminine beauty is perfect because a doll is an 
inanimate object and will never wither or die. Even though the doll I found in my 
grandmother's basement had been neglected and forgotten for years, her face had remained 
unbroken and untarnished. 
Women’s obsession to remain youthful and become doll­like can also be seen in the 
use of make­up and shaving. Such practices are designed to mimic the appearance of youth. 
In addition to making us appear more youthful, these practices also reinforce our 
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conceptualization of ourselves as living dolls or objects because we come to view the skin 
and flesh as though it were a blank canvas,in need of augmentation.  
The French performance artist known as Orlan has taken this notion of treating the 
body as though it were a canvas to an extreme. Starting in 1990, Orlan underwent seven 
different plastic surgeries that drastically altered her appearance. The surgeries performed for 
the piece entitled ​The Reincarnation of St. Orlan ​(Figure 11 and 12 )​, ​drew as their model 
classic female icons of beauty from Renaissance and Post­Renaissance artworks. From each 
piece of art specific attributes of the women were selected: the nose of a sculpture of the 
Goddess Diana created by an unknown sculptor of the School of Fontainebleau, the mouth of 
François Boucher's Europa from ​The Rape of Europa​, the forehead of Leonardo Da vinci's 
Mona Lisa​, the chin of Sandro Botticelli's Venus from ​The Birth of Venus, ​and the eyes of 
Jean­Leon Gerome's ​Psyche​. The chimeric results were meant to represent the ideal woman 
as described by male desire. ​22 ​In the act of recreating herself on her own terms she is, 
however, able to win back the control of her own body and appearance. Her inspiration for 
this work came from the ancient Greek artist Zexius who would often use the best parts of his 
models to recreate the ideal woman in his sculptures. 
The way Orlan created her ideal appearance by borrowing attributes of other great 
beauties is also very indicative of another important link between dolls, sexually objectifying 
imagery, and the obsession with stasis, their interchangeability. Real dolls are manufactured 
in mass with identical parts and though my the dolls from ​Pageant: Manufactured Beauty​ are 
handmade, they are made from the exact same pattern. Unique features like long legs or a 
chubbier body are just minor changes to the master pattern.   
Like the master pattern I used in the creation of the dolls for ​Pageant: Manufactured 
Beauty, ​there is also a master pattern for the idealized female body. The conformation to this 
 
34 
standard is what allows one female body to be so easily interchangeable with another. 
Beautiful, immortal, and worshiped, this monolithic exemplar of feminine beauty has long 
existed in our collective unconscious. 
The Greco­Roman Venus represents the first and last word in idealized feminine 
beauty through sexual objectification. Even in her most ancient depictions, all of the same 
tropes used today to describe the ideal woman are present. Her body is sexually desirable but 
distorted from reality through bold over­statement or subtle exclusion. It is these ancient roots 
that make her so important because by being created so early in human history and enduring 
so long, we can now see why her image has been so difficult to overcome.The standard of 
beauty Venus represents is much like a trusted brand name; it has been around for so long 
because it works.  
While there are uncounted examples of Venus spread throughout the Greco­Roman 
world, for this discussion we analyze one in particular, a fresco from the Roman town of 
Pompeii entitled ​The Birth of Venus. ​(Figure 13) 
Re­discovered in 1748, Pompeii has become famous for the preservation of its 
inhabitants as well as the remains of their way of life. ​The Birth of Venus ​fresco resides in one 
of the many preserved villas in the town and dates from around the 1st century AD.  
The Greco­Roman Venus is important because she represents a fundamental shift in 
the depictions of women compared to her prehistoric ancestors. Prehistoric depictions of 
women, such as the famous Woman of Willendorf (Figure 14), focused primarily on a 
woman’s reproductive capacity. ​23​ In keeping with that intention, these images depict the 
female reproductive organs in great detail. The Greco­Roman Venus, in contrast, downplays 
her reproductive organs in favor of a more aesthetically and sexually appealing image. In 
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other words she is meant to be sexy, not necessarily fertile, a very important and very lasting 
feature in depictions of women.  
On the surface, many of the exaggerated features of the Woman of Willendorf are 
repeated in the Greco­Roman Venus, albeit with a greater degree of artistic sophistication. 
They are both full breasted and they both have large hips relative to their overall proportions. 
However, the difference begins when we compare the genitals of the two women. 
While the genitals of the Woman of Willendorf are fully described, the genitals of the Venus in 
The Birth of Venus ​are completely removed. What is left behind is simply a flat, featureless 
triangular patch of skin in the fork of her legs. Not only are the genitals missing, but so is her 
pubic and body hair and while her hips are quite wide, there are no further details that would 
indicate her body’s reaction to gravity. There are no wrinkles, no fat rolls, and certainly no 
stretch marks. 
  In short, it is no longer important that Venus look like she is or could become 
pregnant. The pleasure of both looking at and interacting with her body is what is being 
emphasized here, a role that would be ruined if she became pregnant. By removing the 
evidence of her reproductive features, her abject features, this allows Venus to be solely used 
for sexual pleasure without having to worry about any other aspect of her body. She has been 
objectified and furthermore, all of Venus’ activities are connected to what men desire in a 
woman, not necessarily what women desire for themselves. 
The Greco­Roman Venus' specific context directly links her and by proxy all woman to 
an exclusively sexual realm that is dictated by men. The use of the Venus to describe 
depictions of all women can be reinforced by other images of mortal women in secular 
contexts, existing at the same time as ​The Birth of Venus ​fresco. The ​Couple in Bed ​(Figure 
15 )​ fresco, located in the Lupanar building in Pompeii, depicts an amorous mortal couple. 
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Despite the degradation of the fresco it is clear from the image that the female figure 
possesses a near identical body type to the Venus in ​The Birth of Venus. ​In addition when we 
examine her crotch area we once more see the now familiar featureless patch of skin where 
pubic hair and genitalia should be. This fresco and other’s like it show that the depiction of the 
Venus’ body is not exclusive to her status as a Goddess but instead transcends through 
nearly all depictions of the nude female in Greco­Roman culture.   
The body of Venus appearance reinforces this interpretation of femininity due to its 
enduring sexualized appearance apparent in her hour­glass figure. Her figure and context 
compensate for her lack of visible genitalia, effectively defining her while still successfully 
mitigating the abject aspects of her body. This image of Venus,with the mature female 
physique but lack of certain elements of maturity, namely body hair and blemishes, is what 
has survived into our contemporary era and has come to define our concept of beauty as well 
as the methods we use to obtain it. 
It is not only just the appearance of Venus’ body that has persisted, but also her 
poses. Like her physical features, her poses have also come to be instantly synonymous with 
sexuality. Since classical images of Venus lie so close to the source of all contemporary 
images of women, it is primarily from images such as these that I derived much of my source 
material for posing of the dolls for ​Pageant: Manufactured Beauty​. 
  In particular, I was most interested in the poses of classical images that were still 
being reproduced long after worship of Venus ceased. For example, the reclining pose struck 
by the Venus in ​The​ Birth of Venus​ is seen over and over again in works of art as well as 
advertisements, so I mimicked the same pose in my dolls. (Figure 16). Even though much of 
the population will make no connection between the pose in a perfume advertisement and an 
ancient Roman fresco, the pose is still recognizable as sexual. The repetition of these poses 
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in my art is thus important in order to connect my own work to the long art historical tradition 
of Venus­like imagery. However, in doing so I am also able to critique that tradition of sexually 
objectifying images by presenting that same pose in the form of something that isn’t normally 
sexual in nature. By aligning two such unlikely elements, I am able to disrupt the viewer’s 
interpretation. This disruption of the reading of my art as purely sexual is important in order to 
draw attention away from the Venus tradition and  towards what they are actually looking at. 
Dolls are not normally referencing sexual desire. They are children’s toys. To present them as 
sexual is a perversion of the ideas of toys and childhood. This uncomfortable line of thought 
lies at the heart of the question my work is trying to answer: What is it that humanity really 
desires from the female body?   
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Figure 11 
The Reincarnation of St. Orlan ​­ In­Progress 
Orlan 
Performance/Film Still  
1990­1993 
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Figure 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Official Portrait with a Bride of Frankenstein Wig  
Orlan  
Photograph Mounted on aluminum 
59” x 39”  
1990­ After 3rd surgery  
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Figure 13 
 
The Birth of Venus  
Fresco 
177” x 95” 
1st Century AD 
Pompeii, House of Venus 
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Figure 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Woman of Willendorf 
Limestone and Red Ochre 
4” x 1.5” x 1.5” 
25,000 BCE 
Naturhistorisches Museum, Vienna  
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Figure 15 
Couple in Bed 
Fresco 
36” x 24” 
1st Century AD 
Pompeii, The Lupanar (Pompeii’s Brothel) 
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Figure 16 
 
Doll 5 ​from ​Pageant: Manufactured Beauty  
Handmade Doll (second­hand clothing)  
17” x 6” x 5”  
2015 
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Chapter 5: An Uncanny Pageant 
I must have only been about four years old when a family friend gave me a doll. I 
remember the kind I received was very popular in the early 1990s. It was something called a 
water baby. The idea was kind of cool. You were supposed to fill the doll up with warm water 
so that it would be squishy and warm like a real baby. The problem with it, however, was that 
more often than not, it bore more resemblance to a boneless chicken. Its head flopped 
lifelessly, its limbs bent in places that limbs just shouldn't bend, all the while smiling benignly 
as the cold water was slowly drained from its body to run sluggishly down the sink. After a few 
days of this, the water baby was unceremoniously placed in permanent “time­out” at the 
bottom of my toy box. 
 
As described by Sigmund Freud, something that is uncanny is usually something that 
we once found familiar but has undergone some kind of transformation that has rendered it 
threatening in some way. ​24 ​These objects are often disturbing because of the perceived taint 
on their “character”. 
 In Mike Kelley's installation, ​Arena 10, ​(Figure 16) this taint is apparent. ​Arena 10 
consists of a number of handmade stuffed toy dachshunds. The dachshunds are made from 
heavily soiled cloth and have been stretched out back to front in an explicitly sexual manner, 
uncannily altered from our memories of our own toys. As children, we place almost talismanic 
importance on certain toys and blankets. They are the comforting leading characters in many 
of our fondest memories. Kelley, however, has turned that nostalgia on its head by giving an 
alternative view of childhood, one that is dirty and clouded by adult concerns and 
expectations. 
The actual dirt upon the toys is particularly interesting. In his essay, “Playing with Dead 
Things”, Kelley talks about our different reactions to various kinds of filth.​25​ He notes that in 
the case of our own personal toys, the dirt or soiling is of great importance, to the point that 
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many children will strongly object to parents washing their beloved toys or blankets. For the 
soiling to be removed, in the mind of a child, would somehow diminish the toy. So while the 
soiling of our own toys is permissible, even desirable, the same cannot be said when viewing 
or interacting with other people's dirt. 
 The literal and figural soiling of the ​Arena 10​ dachshunds is an inhibition to our 
emotional bonding with the object because it has become abject. A separate, unwholesome 
object, stained with somebody else's life and refuse. These objects, however, are more 
complex than the average abject object because of their uncanniness. No matter how 
repulsive or sick we might find them, they are still too close for comfort to our own memories. 
We desire them as much as we are repulsed by them. Like a moth to the flame, we are drawn 
into a conflict of interest where we cannot separate our own personal experience from the 
alternative experience implied by the toys. 
The conflicted views represented in Kelley's work are created by his deft, but strangely 
humorous, use of the uncanny. Through his use of the uncanny, he is able to bridge the gap 
between two normally unrelated topics: childhood innocence and adult perversion. This 
uncomfortable middle ground that Kelley arrives at in ​Arena 10​ is what society has been 
searching for in its use of objectification: the idealized female body, one which is both 
sterilized in appearance like that of a young girl and has the sexual desirability of an adult 
woman. 
This phenomenon can clearly be seen in the popular child beauty pageants, in which 
little girls, some as young as four or five, are made up as adults, complete with make­up, 
elaborate hairstyles, and suggestive clothing. In 2011, the popular TLC television show 
“Toddlers and Tiaras”, a show following the lives of these miniature beauty queens, displayed 
the epitome of this obsession with this hybrid form of femininity via Madisyn Verst. Verst, then 
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only five years old, appeared on the show wearing an extremely accurate costume of Dolly 
Parton, complete with the padded breasts and booty (Figure 17). ​Pageant: Manufactured 
Beauty, ​intentionally represents the uncomfortable middle ground that was unintentionally 
revealed by the costume worn by Verst not only to reveal that there is in fact a middle ground 
but to demonstrate its many faults. 
Ussher described the idealized female nude as a body that had been sanitized of all 
evidence of her corporeality, (Chapter 2, page 15) and in doing so achieves that middle 
ground between girl and woman. As we have seen, this ideal form is only truly possible in 
image form where direct manipulation is possible. Clothing becomes an alternative to direct 
manipulation, covering the undesirable traits of the female body while accentuating the 
desirable ones 
 (Chapter 2, page 16). In ​Pageant: Manufactured Beauty,​ the normally undesirable features of 
the female body have not been covered by clothes but are instead made of clothes. Not only 
do the unusual embellishments purposefully fail to mitigate the female body, but the state the 
clothes are in exacerbate the issue of cleanliness emphasized by Ussher as necessary to 
achieve the ideal female body. 
The clothing selected for the dolls in ​Pageant: Manufactured Beauty​ are not just made 
from any woman's clothing, but specifically second­hand girl's clothing. The second­hand 
nature of girl's clothing means that these clothes have been grown out of. By the time they 
reach the clothing racks of the Goodwill store, they are stretched out, worn, and stained. The 
stains in particular are problematic, especially when clothes are supposed to be a 
replacement for a ​sanitized​ ideal. Stains upon a toy are a triumphant mark of some childhood 
victory (usually involving mud or paint or both). Stains on the clothes of an adolescent 
become a failing. For girls in particular, the sight of a stain is not merely embarrassing but 
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also shameful. That shame is carried over into the viewer of the dolls but for a different 
reason. In addition to the disgust one feels in interacting with something that has been 
deemed unhygienic, there is also the disgust one feels in one's self for associating the dolls, 
and by proxy girls, with adult sexuality. 
This association with adult sexuality is reinforced not just by the metaphorical and 
literal stains upon the dolls, but also by their poses. Inspired by the now overused poses of 
classical sculptures of Venus, these positions have none of the elegant, if cliché, feel of those 
previous incarnations. Like a girl's first attempt at makeup application where the lipstick 
usually ends up all over the teeth, the poses of the dolls seem like only naive attempts to 
appear sexy and sensual. ​Doll Two (Figure​ 18)​  from the series exemplifies the tension 
created by the awkward posing. With her torso suspended backwards over her legs, the 
possibility of her righting herself upon her footless legs feels painfully futile. However, such a 
position is also reminiscent of various sexual positions. This push and pull between awkward 
and sexy mimics not so much the classical sculptures, but rather the young girls who try to 
emulate them. 
The fact that the dolls so neatly straddle the line between two extremes is what makes 
them uncanny. Their uncanniness is threatening because by all rights, all of their various 
features should be amounting to the feminine ideal. Far from being sanitized, however, the 
dolls have taken a wrong turn and have landed right back where we started with an abject 
female body (Chapter 1, page 4). Abject, because by representing such polar opposite view 
points at the same time, the objects fall into the frightening transient state between the two. 
They are in the act of transforming from one extreme to another. The viewer is thus forced 
into a trap of their own creation, constantly interpreting and reinterpreting the piece without 
ever being able to reach a final conclusion as to what they are. So too are women constantly 
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interpreted and reinterpreted by society; a decision cannot be agreed upon as to whether they 
should be pure and innocent or mature and sexually desirable. While society continues to 
debate, girls and women are harmed. It is not until females are accepted for who they are at 
any time that this harmful cycle will end. 
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Figure 17 
 
Arena 10 (Dogs) 
Mike Kelley  
Handmade stuffed toys and afghan 
123” x 32” x 11.5”  
1990 
 
 
 
 
 
 
50 
Figure 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madisyn Verst Dressed as Dolly Parton  
Aired August 21, 2011 
TLC Network: “Toddlers and Tiaras” ­ Film Still 
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Figure 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doll 2​ from ​Pageant: Manufactured Beauty  
Handmade Doll (second­hand clothing, lace, and applique)  
21” x 6” x 5”  
2015 
 
 
52 
Conclusion 
Our society prefers to treat images of women, and subsequently women themselves, 
as objects because it makes the female body easier to manipulate and control. Doing so 
makes her less sexually abject. In keeping with the desire to create a more “hygienic” female, 
our society considers youthful girls to be more beautiful because they have not yet been 
spoiled by maturity. Young girls are taught directly by role­models like Barbie, and in the 
viewing of sexualized images, that there is not only an ideal but that they must ascribe to it. In 
order to embody the ideal before them, the young girls learn to treat their bodies as objects to 
be decorated and maintained. As they age, this process continues. Adult women continue to 
maintain themselves in order to more closely resemble the younger, purer model of femininity. 
The resulting ideal created by the oversexualization of girls and the infantilization of women is 
an uncanny hybrid of both: the purity and cleanliness of a girl and the sexual viability of a 
woman. 
On the surface, the dolls of ​Pageant: Manufactured Beauty​ should be the so­called 
perfect female that embodies the best of both worlds. Their agentless bodies are freely 
manipulable into any desirable pose. Their skin is reduced to decorative surface. Full breasts 
are balanced out by infantile bodies. All abject features have been neutralized. Why then do 
these dolls fail so profoundly? The reason is the same reason why Madisyn Verst's Dolly 
Parton costume created so much outrage. It fails to reach that ideal because it is blatant. The 
advertising, toys, and clothes we surround ourselves with do not come with disclaimers of 
their objectifying qualities. In fact, most people aren't even aware that the images surrounding 
them imply anything more than the products they are advertising. The beauty of these images 
is what allows us to overlook whatever negative attributes it might possess (show picture of 
famous advertisement). In addition, the images of sexualized women are so prolific that they 
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no longer even register. We have accepted that this how women are portrayed and this is 
what they should look like. Thus, the only way to actually break this cycle is to disrupt the 
viewers gaze with something that isn't beautiful, that reveals our societal faults in such a 
crude manner that we must stop and stare simply because it is so different from what we 
normally see. 
Pageant: Manufactured Beauty​ provides that disruption by preventing the viewer from 
deciding one way or another what these dolls are. They can't be interpreted as girls because 
they have mature anatomical features. They can't be toys because they are too sexual. They 
can't be beautiful because they are too uncanny. They can't be pure because they are too 
dirty. In every juncture, the dolls successfully cut off our attempts to bond with them and 
therefore accept them as “normal” and in doing so, they reveal the faults in ourselves and in 
our society. 
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